# Tahqīqāt-e Kalāmi 

Islamic Theology Studies

An Academic Quarterly

Vol.11, No.40, April-June 2023

## Evaluation of the Interactive Mission of Kalām with Philosophy in the Present Era


#### Abstract

Tayyaba Khosravi ${ }^{1}$ Farah Ramin ${ }^{2}$ Ali Allahbedashti ${ }^{3}$

\section*{Abstract}

According to the scientific developments after the renaissance and by provision the ground for the beginning of the emergence of theological doubts related to experimental sciences, it is necessary to revive the interaction between these sciences in a scientific way, away from prejudice and stagnation; In such a way that each science maintains its true position and scientific and cognitive rank and the demarcations created by experimental scientists between sciences do not cause the Kalām science to deviate from its philosophical method. For this reason, along with its mission to prove and to defend beliefs, the science of Kalām needs to be equipped with new theological methods in order to be able to provide suitable answers to the arguments of naturalists for this type of new distinctions in the sciences, and this goal is not accessible without analyzing the place of the Kalām and philosophy sciences and knowing the interactive scope of these two sciences. Therefore, the lack of interaction between theoretical philosophy and Kalām against the acceleration of naturalism means satisfaction with the existing divisions and causes the reduction of the value of the Kalām science and its interactive relationship with other sciences. Then, since the interaction is established from the area of common points in the sciences, it is necessary to review the nature, the subject scope, method and goal of Kalām, which constitute the components of the definition of each science, so that its interaction with philosophy also could be examined in the meantime. In this way, it becomes clear that with a rational method of proving beliefs, Kalām defends the religious beliefs of religions with a philosophical method, and the Kalām science can also align the goal of philosophy with the goal of Kalām and, with this way of interaction, it is possible to resolve many doubts in the field of religious beliefs that are today caused by the confusion of the methods of sciences.


Keywords: Islamic Kalām, theology, interaction, Philosophy, the science of Kalām.

1. Graduated in Philosophy and Kalām from Qom University. Tasnimkhosravi1400@gmail.com
2. Associate Professor of the Department of Philosophy and Kalām, Qom University (responsible author). f.ramin@qom.ac.com
3. Professor of the Department of Philosophy and Kalām, Qom University. Alibedashti@gmail.com.

> الأبحاث الكلامية
> نصلية - علمية بحثية
> اللـنة الحادية عشر ر، العدد الالربعبون
> رمضان - ذى القعده

## تييم رسالة علم الكلام فى التعامل مع الفلسفة <br> فى العصر الراهن

$$
\begin{aligned}
& \text { طبية خسروى' }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { على اله, بداثتىّ }
\end{aligned}
$$











 الششهات المطروحة على المعتقدات الدينيةالتى ناثشية عن انخلط فى نهج العلوم.

> الألفاظ المحقدية
> الثكالم الانسلامى، الالْهيات، التعامل، النفلسفة، علم الكالام.

ا. أمتعلم فى أُفلسفة و الكالام من جامعة فـم (Tasnimkhosravi1400@gmail.com).



> تحقيقات كلامىى
> نصلنامه علمى پزوهشیى
> انجمن كالام اسلامى حوزه
> If.T T.
> طيبه خسروى'

> فرح رامين
> على الله بداشتى

> متحسوب میتشود.
> وازگكان كليدى
> كالام اسلالمى، تتؤوثى، تعامل، فلسغه، مابعدالطُبيعه.
> 1. ذانُشجوى گروه فلسغفه و كلام، دانشُكاه تم (Tasnimkhosravi1400@gmail.com).
ب. ا.ستاد كروه فلسغفه و كلام دانشُگاه قم (Alibedashti@gmail.com).


#### Abstract

مقدمه بنا بر اينكه سنگًبناى اعتقادات انسان بر فـهم او از هستى نهاده مییشود، علم به انسان اين        در تصميمها و جهت      الرزشُمند و ستودنى است؛ بدينروى يكى از رسائتهاى علم كالام ارائه ادلّه برهانى دز برابر       علوم نظرى قدمى بردارد؛ زيرا حقيقتجويى و علّتجويى در ذا ذات انسان سبب بروز علوم   شُكل علوم مدوّن امروزين در آمده استِ. ما نيز قصد داريم از اين ويرّكى ذاتى فاهممه، به علوم


اكتسابى بشرى اصالت دهيم تا در پرتر آن تعاملى عقلانى در جهت اثبات عقايد و دفاع از آنها

 كيرد؟ بدينسان ضرورت به روزرسانى دائمى علم كالام با علوم نظرى بيش از كذشته احساس مىشُود.

















 به بيانى، امروزه علم كالام در برابر خدانانباورى مدرن قرار دارد كه ضرورت تعامل را را به نحو يو ياترى ضرورت مى.بخشد.

rv موضوع، روش وغايت علم كالام بيردازيم تا ضروزت اين تعامل را بتوان تبيسن كرد. بنابراين لازم









 كالام ميبردازيم تادر ضمن آن، تعاملش با فلسفه را مورد بر برسى قرار دهيم.
I. جیستى علم, كلام اسلامى




مختلف دينبئوهىى، علم كالم است.







 احساس تكليف اخلاتى ما حضور دارد. بنابراين به نظر میرسد كه قبل از علمم دينى، برترين و


فلسفى و علوم تجربى در معرض تهديد ترالر مى كيرد و حتّى متكلّمان مسيحى نيز نمىترانند بدون توسّل به كالام عقلى، به وظايف علم كالام ادامه دهندي






















 اهلاف خود تحتتأثير علم است؛ همانطور كه تأثيرات تحولات علمات علمى را مىتران بر بر |انديشههاى فلسفى دانشمندان بِگيرى كرد. ماند تأثير رياضيات بر دكارت، مكانيكى بر هابز،

[^0]ظهور علم تاريخى بر هگل، زيستشناسىى، فرضيه تكامل بر برگسون و ... كه به دنبال آن فلسفه
 نمىتران از تأثيرات علمى عهد رنسانس بر فلسفه و به دنبال آن تأثيراتى كه بر جهانيانينينى دينى








 فلسفى و معرفتشناختى اثبات وجود خدا در رابطه با نظر يات علمى را پا بايه ريزى كن كند.





 وسطى، رنگ كالامى گرفته بود، دين را نبايد به فلسفه تحميل كرد.

س. موضوع علم كلام

 موضمو علم كلام، عقايد دينى است و و اعراض ذاتى موضوع علم كلم كلام، توحيد، معاد و نبوّت


برخى از متكلمان براين عقيدهاند كه علم كالام موضنع واحدى نداريد، باريكه داراى موضوعات















 نمىتوانند موضوع واحلىى داشته باششند. از همين رو، مسائل علم كالام -كه وحدت الشا اعتبارى




 مصرفكتنده است كه از مقدّمات علومى با موضوعات متعلّد چجون طبيعيّات، فلسفه اولى و رياضيات، بهيه مى كيرد. بلين سان اين موضوعات متعدّد، به طور مستقيم در علم كلام وارد
 به علومى چجون فلسفه اولى، علوم طبيعى و ر رياضيات وإبتگى دارد، امّا موضوعات اين علوم،





لاهيجى نيز تمايز بين كالام متقدّمان و متأخّران را تمايز بين دو دو نظا رام
 براى اثبات انديشههاى دينى از مقدّمات مسلّمه و مشهوره استفاده مى مشود، خوراه به بديهيات منتهى شود، خزاه نشود؛ در حالى كه موضوع فلسفه، موجودات خارجى است است نه اعتقادات




 زيرا موضوع فلسفه هطلق وجود است و و روش رون تحفيق مسائلش برهان و و هلف از از آن كسب معرفت و كمال قوّه نظرى است؛ در در حالى كه موضوع علم كالام انديشّهماى دينى است، هدف

 است (لاهيجى،



 باشلد، بنابراين علم كلام يكى علم پسينى و متأنّر از فلسفه است و اعتقاد خود متكتلّم شرط |ساسى در علم كالام است.

 بسيارى از ادلّه آنان را غيرمعتبر دانست. قرن پنجمب تا شُشم را مىتوان دوران غلبه اين رويكرد

دانست و ميداندار اين عرصه را مىتوان شخصيتهايم هجون شيخ مفيد، سيدمرتضى، شيخ
 كلام و فلسفه به كار برد به شانكونايى رسيد.




 'است. خواجه نصير در تقرير برهان توحيد از مقدمات عقلى و فلسفى صرف برّ بهره گرفته است؛













 مكاتب مختلف، در جهت رسيدن به هدف دفاعى و اثباتى از عقايد، به بإسخگّويى ريشهانى شبهات میثردازد؛ يعنى روش بحث در كالام فلسفى با استفاده از قواعد فلسنى است و و اين بدان معنا نيست كه كلام در فلسفه هضم شُود، بلكه بدين معنا است كـ كه در در اين رويكرد






 كند (مطهرى، or (or Irvv). بنابراين كالام فلسفى بر كالام نقلى تقدّم دارد و اين تـدّدّم نه تنها باعث

 در كرو توجّه بيش از حدّ به تفكّكر است


 معجزه و وحى وعدل و امامت و... است و غرض واحلد در يك علم، جامع موضوعات آن علم است و موضنوع علم جامع مسائل مختلف يكى علم است. بنابراين موضوع علم كلام با با كذشت









 در آينده نيز از رونق مى افتد و اين در مبانى، روش و ز زبان نيز صادق است. بديهى است علمى

 براهين مابعدالطبيعى خالص در اثبات يقينى عقائد حجيت لازم را دارند، تحول در كالام فلسنى امرى اجتناب نايانير است.






 خود، متّاسب با نو شُدن مسائلى كه ناشثى از تحوّل دز علوم توليدكينّلده مبادى فلسفى علم كالام است، دجار تحوّل در مسائل كرديده است.



 در علم كلام از ابتدا اثبات و دفاع مىشد و امروزه تنها شُكل و شُيوه شُبهـ تحت تا تأثير مكاتب فلسفى تغيير كرده است. بنابراين علم كلام در مواجهـه با باين مسئله لازم است كه

 بسيارى داشت؛ بدكونهایكه يكى از مسائل مهم كالامى، نحوه تعامل آن با علوم تجربـى در جهت اثبات خدا در برابر شُبهات الحادى است
بدينسان علم كلام مانند يكى طبيب، در بين علوم توليدكنتده بمدنبال داروى متناسب،



ندارد؛ در صورتى كه علم كالام، مسئله اثبات وجود خدا را در اولويت دارد و و اكر خدا با بهطر


برخى مسائل دروندينى، يّس از اثبات علمى خدا، به شيوه دزوندينى و يقينى رفع مى گردد．
ع．غايت علم كاما




 （YY－rV $V$ ）، غايت علم كا






 الفـ）رسيدن به ديندارى مدنّل و محققّقانه در زمينه عقايد دينى

 هدفمندى و تككليف انسان در اين علم بررسى نگرُردد، بحث در ساير علوم اسلامى نظير تفسير، نقه، حقوق و．．．بـموضوع و بـى معنا خو／هد بود．） ج）هدايت حقجويان و نقد سفسطهكران

 شبهات حفظ كند، نه آنكونه كه بعد از انقلاب علمى، تيكّر كالامى مسيحى توان تان تعاملى فلسفى

خود را براى آنكه در مقابل جريانهاى فلسفى مختلف كه زير بناى رشد علمى جديدند آند،





 بهكونهاى تييين كرد كه بر متون مقدّس تطبيق دائته باشثلد و يا ملاحظظاتى در آن صورت كيرد؛



















## 0. روش علم كالام

بر اساس غايت علم كالام كه تبيين و اثبات عقايد دينى و رفق سُبهات است، رسيدن به اين

 با آن متغيّر است؛ به عنوان مثال، امروزه مسئله اثبات خدا توسّط پديلدهمهاى طبيعى و علوم تجربى، يكى از مسانل مهم كلامى عصر حاضر است. هر چچند در كَذشته هم اين مسئله در










 كلام را متحوّل مىسازد. بدين بيان كه امروززه يكى از رسالتّهاى علم كالام در تعامل بام با علوم


تجربى هم خروج از روش علم كالام است.




 وحيانى و نه عقلانى دانست و عمل به كتب مقدس را ضرورى نمىدانست؛ هرا كه دين


صورت خو/هد كرفت؛ يعنى تشخيص شبهه و رفع شبهه هر دو به تعامل با فلسفه نياز دارد. هـرا





 است. بدين بيان، روش عقلى خود يكى ضرورت عقلى است، پِ تعامل با با فلسفه يك ضرورت

با توجّه به تبيين موضوع، غايت و روشُ علم كلام مىتران اينحْنين استنباط كـرد كه علم كلام يك علم پويا و تحوّلّذير است؛ زيرا با پيشرفت علوم ديگر، شبهـات علم كلام نو














 تحقّق خارجى خودشُان، همان مسيرى را بيمايند كه در مقام تعريف، برايشان ذكر كردهاند
 سبب شده است كه اين علم داراى رويكردها و مسائل و مباحث جلـي

 و نياز به نوآونى در اين علمبر را ضروزى مى مكند.
بنابراين علم كالام در راستاى اهداف و و غايات اين علمّ، با انتخاب روش متتاسب با شبهات
و تقاوتهاى فكرى و روحى طرفـهاى بحث و شرايط مختلف زمانى و مكانى و نيز ساير شُرايط، شيوه استدلال مناسب را بر مى گزيند. از اينزو روش جدلى و خطابهاى (ريّاني،
 و لايتغيّر در تعاريف علم كلام به نظر میزسلد اين است كه عانم كلام همواره جنبه دفاع از عقايل و اثبات عقايل را به همراه داششه است و همـتنانكه علم كالام در تاريخ حيات خويش
 علمى براى دستيابى به يكى نحوه تيسن و توجيه درست استغفاده كند. علاوه بر اينكه سوزالات كالمى جديل مىتواند باعث تحوّل در علم كالام شود، تغيير در اين علوم نيز مىتواند سبـ



## نتيجهةكيرى

علم كلام با توجّه به تحموّل در مسائل خوده براى نيل به غايت خود كه دفاع و اثبات عقايد

 رياضيات در بهرهگيرى از نتايج كلى آنها در براهين علم كلام، نگاه كنيم، موضوع اين علم، همـخنان (اعقايل دينى) استى. بنابراين لازم است علم كالام همواره در تعامل با علوم توليدكننده باشل تا بتوانت به نحو مبنايى و صحيح، به اثبات عقايل و رفع شبهاتى كه در هر عصرى به


زيرا اكُر مابعدالطبيعه حوادث تجربى جهان را ملاكى براى تعيين وجود و عدم خدا نما نمىدانست، الهييات مسيحى نوراً از سر دناع از مواضع خود مانند وجود خداندا، تئوى مهبانگى را بر خلق از عدم تطبيق نمىداد و يا در مواجهه با نظريه داروين، آن را فقط مصداقى از حدوث انهان مىدانست.





 خود چانشّ هاى گستردها

 تاهر نظريّهدرد دازی در باب جهان اريأئه دهد.

منابع





 $\qquad$ .7

 تهران، نور الئقلين.




[^0]:    等要
    

